**Phụ lục II**

**VÍ DỤ MÃ HÓA CÁC DVKT KHÔNG CÓ MÃ DÙNG CHUNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT trong  Quyết định PD giá** | **Tên DVKT theo Thông tư 23/2024/TT-BYT** | **Tên dịch vụ phê duyệt giá** | **Mức giá** | **Mã kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT** | **Mã tương đương** |
| 9242 | Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ | Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ [chiều dài < 15cm] | 145.900 | BS\_10.1291 | 10.1291.9242 |
| 9243 | Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ | Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 285.900 | BS\_10.1291 | 10.1291.9243 |
| 9244 | Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ | Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ [chiều dài trên 30 cm] | 435.900 | BS\_10.1291 | 10.1291.9244 |
| 9263 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 252.500 | 13.222 | 13.0222.9263 |

*Ghi chú: Dữ liệu 02 DVKT được phê duyệt giá theo Quyết định số 3243/QĐ-BYT ngày 01/11/2024 của Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ KBCB áp dụng tại Bệnh viện Trung ương Huế*